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HELIANTHUS TUBEROSUS (TOPINAMBUR) O`SIMLIGIDAN OLINIGAN
BIOLOGIK FAOL MODDALARNI KIMYOVIY TARKIBI ASOSIDA SINFLASH VA
SERTIFIKATLASH
Surayyo Abdusamatovna Mamatqulova1, Raxmatilla Dexqanov Sultonovich2, Shavkat
Voxidovich Abdullayev2, Oybek Abdullajanov Abdulaziz o’g’li2
1.
Farg’ona davlat universiteti
2.
Namangan davlat universiteti, uychi ko’cha 316, Namangan, 716001
Annotatsiya: O’zbekiston Respublikasida Tashqi iqtisodiy faoliyatida tovarlar
nomenklaturasi (TIF TN) asosida belgilanadi. Tovarning sifat ko’rsatkichi, asilliligi, tannarxi,
ekologik zararsizligini belgilashda albatta uning kimyoviy tarkibini o’rganish va shunga mos
ravishda raqamli tovar kodini aniqlash talab etiladi. Maqolada topinamburning kimyoviy tarkibi
o’rganilgan va ajratib olingan pektin moddasi maxsulotlarini tovar sifatida sinflash va
sertifikatlash taklif etilgan
Kalit so’zlar: sinflash, sertifikatlash, tozalash, identifikatsiyalash, Helianthus tuberosus.
КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ
РАСТЕНИЯ HELIANTHUS TUBEROSUS ПО ТНВЭД ТН
Сураж Абдусаматовна Маматкулова1, Рахматулло Султановиш Дехканов2, Шавкат
Вохидовиш Абдуллаев2, Ойбек Абдуллажанов Абдулазиз угли2
1.
Фарганский Государственный университет
2.
Наманганский Государственный университети, ул. Уйши, 316, Наманган,
716001
3.
Аннотация. Товары в Узбекистане обозначаются по номенклатуре Товарной
Внешне Экономической Деятельности “ТИФН ТН”. Качество, тонны, экологическая
безопасность, идентичность объязательно определяется по его химическому составу,
обзначению цифрового кода. В статье изучена и приведены химический состав
топинамбура, а также сведения по номенклатуре товарного знака пектина выделенного
из корки топинамбура.
Ключевые слова: Классификация, сертификация, очистка, идентификация,
Helianthus tuberosus земляная груша.
CLASSIFICATION AND CERTIFICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES BY THE CHEMICAL COMPOSITION Isolated from HELIANTHUS
TUBEROSUS PLANT BY TIFN TN

70

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

Abstract: Goods in Uzbekistan are designated according to the nomenclature of
Commodity Externally Economic Activities “TIFN TN”. Quality, tons, environmental safety,
identity is necessarily determined by its chemical composition, the meaning of the digital code.
The chemical composition of Jerusalem artichoke, as well as information on the nomenclature of
the pectin trademark isolated from Jerusalem artichoke peel, is studied and presented.
Key words: Classification, certification, cleaning, identification, Helianthus tuberosus
ground pear.
O`simliklar tarkibidagi biologik faol moddalarini kimyoviy jixatdan tahlil qilish,
ularning tuzilishi va xossalarini o`rganish bir tomondan kimyo fanini rivojlantirib, unda
yangi yo`nalishlarning paydo bo`lishiga olib kelsa, ikkinchi tomondan zamonaviy
samarali dorivor moddalar asosida tovarlarning yaratilishi va tibbiyotda qo’llanilishiga
sabab bo`ladi.
Hozirgi paytda tibbiyotda ishlatiladigan dorivor moddalarning 1/3 qismi
o`simlik moddalari asosida yaratilgan. O`simliklardan olingan dorivor preparatlar
sintetik moddalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Keyingi paytlarda ularga
bo`lgan talab oshib bormoqda.
O`simliklar tarkibida uchrovchi alkaloidlar, flavonoidlar, kumarinlar, lignanlar,
steroidlar, uglevodlar, polisaxaridlar, antosianlar, vitaminlar va turli mikroelementlar
dorivor moddalar yaratish uchun asos bo`lib xizmat qiladi.
Helianthus tuberosus (topinambur) o`simligi tarkibida biologik faol moddalarga
boy bo’lishi bilan aloxida o’rin tutadi.
Helianthus
tuberosus
(topinambur) — ko`rinishi
tuganakli
o`simlik,
kungaboqarlar urug`i, astralilar oilasi (Asteraceae)ga kiradi.

a)

b)
1-rasm. Helianthus tuberosus L. Topinambur o’simligi.
a) Er ustki qismi, b) Ildiz mevasi ko’rinishi.

Topinamburning vatani Shimoliy Amerika hisoblanib, Shimoliy Amerikani
yevropaliklar tomonidan ochilishiga qadar braziliyalik hindular tomonidan
topinamburning tuganaklari oziq-ovqat sifatida iste'mol qilingan (o`simlikning nomi
ham ana shu hindular qabilasining nomidan kelib chiqan – ‚tupinamba‛).
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Topinamburni ilk marta Yevropaga XVII asrda sayohatchi Samuel de Shamplen
olib kelgan bo`lib, u topinambur tuganaklarini Kanadadan Fransiyaga yuborgan va
uning ta'mi hamda sifatini artishoknikiga tenglashishini isbotlagan. Shu davrdan
boshlab topinambur Evropaning ko`plab davlatlariga tarqala boshlagan
(topinamburning tarqalishida unga turlicha nomlar ham berila boshlangan – ‚kanada
kartoshkasi‛, ‚djirasol‛, ‚quyoshli ildiz‛). Hozirda topinamburdan fruktoza, spirt,
likyor, vino va pivo olish mumkin, yana ushbu o`simlikning tuganaklari belgiyaliklar,
gollandlar, fransuzlar, nemislar va angliyaliklar oshxonasining an'anaviy
ingrediyentlari hisoblanadi.
Topinamburning biokimyoviy tarkibi va dorivor - profilaktik hususiyatlariga
bo`lgan qiziqish AQSh, Yaponiya, Kanada, Belgiya, Gollandiya, Germaniya, Vengriya
kabi ko`plab davlatlarda sezilarli miqdorda o`sdi. Topinamburdan olinadigan va qandli
diabet hastaligiga chalinganlar uchun inulin ko`plab davlatlarda rasman tabiiy, zararsiz
va inson uchun oziq ingrediyenti deb tan olingan [1-4].
Rossiyada topinambur XVII asrdan beri ma`lum va mashhur bo’lib, lekin
sabzavot sifatida emas, balki dorivor o`simlik sifatida qo’llanilingan.
1991 yildan so`ng Rossiyada va boshqa davlatlarda topinamburni yetishtirish
kuchayib bordi. Undan asosiy maqsad dorivor preparatlar olish bo`lgan (masalan
‚Topinambur‛, ‚Dolgolet‛ kabi preparatlar) *3-5].
O’simlikning tuzilishi. Topinambur — ko`p yillik o`simlik. Ruscha nomi
"zemlyanaya grusha", o’bekcha nomi ‚yer nok‛. Uzunligi 40 sm dan 2 metrgacha
bo`ladi. Barglari arra-tishli. Poyasidagi barglari: pastki – tuxumsimon, qarama-qarshi;
yuqorigi – nishtarsimon, ketma-ket joylashgan. Gullari savatsimon to`pgulda
joylashgan bo`lib, diametri 2-10 sm tashkil etadi. O`rtasidagi gullari sariq rangda,
chekkadagilari esa tilla-sariq rangda.
Topinamburning foydali xususiyatlari. Topinambur tarkibidagi inulin
organizmdan ko`plab zaharli moddalarning chiqarilib yuborilishini ta`minlaydi.
Inulin oshqozon-ichak trakti ishlashini yanada aktivlashitiradi va safro haydash
faoliyatini stimullashtiradi.
Topinamburni iste`mol qilish organizmni turli xil infeksiya va viruslar,
shuningdek hazm qilish organlarini zaharlaydigan moddalarga organizmni yanada
barqarorlashadi. Uning foydali moddalari organizmga turli bakteriya va lyambliya,
opistorxis kabi parazitlarning kirishiga aslo yo`l qo`ymaydi. U ichaklarda normal
mikroflorani paydo qilish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shuning uchun u
dizbakterioz bilan kasallanganlar uchun juda foydalidir.
Topinambur shilliq parda uchun foydali bo’lib, ularni qon bilan ta`minlanishini
stimullaydi. Uni oshqozon yazvasi, o`n ikki barmoqli ichak, duodenit, kolit, gastrit,
enterit, pankreatit, kuyish, ich ketish va ich qotish kabi kasalliklarning davosida
foydalidir.
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Topinambur suvsizlikni qondiradi, og`riq sindromi va qorin shishishini oldini oladi hamda
selenni tezda o`zlashtirishga yordam beradi.
Undan qandli diabet, pankreatit, ichaklarni yallig`lanishi va gipertonik
kassaliklarni davolashda foydalanish mumkin. Shu bilan birga organizmga tushgan
nitratlar shlaki, toshlarni, tuzlarni eritib meyorga tushiradi. Topinambur oshqozon –
ichak kassaliklari, siydik yo`llarini, yuqori nafas yo`llarini normallashtiradi.
Topinambur tomirlarni mustahkamlaydi, uni elastikligini oshiradi, muntazam
qabul qilinganda organizmning qon sistemasi yigirma yilga yasharadi.
Kimyoviy tarkibi. Topinambur kartoshkalarida oqsillar, polisaxaridlar,
aminokislotalar, organik va yog` kislotalar aniqlangan. Vitamin Bl, B2, C miqdori ko`p
bo’lib, polivitaminli o’simlik hisoblanadi. Yer ustki qismidagi vitamin yer ostki
qismidagi - kartoshkasidagidan ko`p. Shuningdek, undagi vitamin C miqdori oddiy
kartoshkadagidan 5 barobar ortiq. Topinambur kartoshkalarining vitamin tarkibi, mg %
quruq massaga nisbatan quyidagicha:
C-98,1-108,1;
B5-0,2-0,9;

Bl-1,2;
B2-4,0-7,9;
B6-0,12-0,22; B7-10,0-24,0.

B3-2,4-8,8;

1 kilogramm topinamburda 60-70 mg korotin uchraydi. Topinambur tarkibida
katta miqdorda polikislotalar uchraydi, ularga limon, olma, qahrabo kislotasi, fumar
kislotasi kiradi.
Topinambur tugunagida 19-30% inulin, 2-3% protein, 1-2,5% oqsil, 0,5-1,0 %
yog`, 1-1,5% kletchatka, 15-25% AEM (Azot tutmagan ekstraktiv moddalar.) ni tashkil
etadi. Yashil massasida esa 26-29% quruq moddalar, 2,5-3,5% protein, 2,5-3% oqsil, 0,320,58% yog`, kletchatka 3,5-5,l%, AEM (Azot tutmagan ekstraktiv moddalar) 96,3-21,6%
ni tashkil etadi.
Bargi, poyasida 4% triptofan va leysin aniqlangan. 1 kilogramm yashil massada
60-130 mg karotin aniqlangan.
Topinambur o`simligining kimyoviy tarkibi
1 – jadval
Modda
Quruq moddalar,
Shakar
Selluloza
Yog`lar
Oqsil
Klechatka

Xom massa miqdori, %
Tuganaklarida
Yer ustki qismida
22,5
29,5
16,9
4,0
1,9
10,9
0,1
0,4
2,3
2,2
4,2
18,1
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Organik polioksikislotalar miqdori quruq massaga nisbatan - 6 - 8% bo’lib, ular
asosan limon, olma, malon, qahrabo, fumar kislotalaridan iboratdir.
Yuqoridagi ma’lumotlardan ma’lum bo’ldiki, shifobaxsh o’simlik va mevalar
tabiiy biologik faol moddalarga boy ekan. Shuning uchun bunday o’simliklardan
olinadigan dorivor moddalarga extiyoj tobora ortib bormoqda. Chunki bunday
moddalar tirik organizm uchun bezarar xisoblanadi. Bunday xususiyatli tabiiy
moddalar Helianthus tuberosus (topinambur) o’simligida ham ko’plab uchraydi.
Shundan kelib chiqib Topinambur o’simligininmg tarkibini kimyoviy jixatdan
tahlil qilish va tuganagidan pektin moddasini ajratib olishni maqsad qilib olindi.
Maqsadni amalga oshirish uchun Topinambur o’simligining yer ustki va ildiz
meva qismini ekstraksiya usulida ekstraktiv moddalari ajratib olindi va kimyoviy
jixatdan tahlil qilindi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.
Topinambur o’simligi tarkibidagi kul, namlik va
ekstraktiv moddalr miqdori

2-jadval
Ekstraktiv moddalar
O’simlik organi nomi

Namlik.
%

Kul,
%

Ko’k massasi

71,9 %

Ildizi va tuganagi

78,6 %

Metanol
96 %

Metanol
40 %

Suv

2,4 %

27,5 %

20,1 %

22,6 %

1,9 %

21,6 %

18,2 %

19,1 %

Ajratib olingan ekstraktiv moddalari va kul tarkibi o’rganildi.
Olingan natijalardan (2-jadval) ma’lum bo’ldiki, spirtli ekstraktlardan foydalanib
konsentrlangan xlorid kislota va rux kukuni ta’sirida qizil rangli eritmani hosil bo‘lishi,
flavonoidlar borligidan dalolat berdi.
Yanada aniqroq bo‘lishi uchun, ekstraktiv moddalarga ammiak eritmasidan
qo‘shib qizdirilganda flavononollarga xos zarg‘aldoq sariq rang, qo‘rg‘oshin (II)-atsetat
ta’sirida flavonlarga xos tiniq sariq rangli cho‘kma, alyuminiy xloridning 5% li
eritmasidan tomizilganda, eritma rangi ko‘pchilik flavonoidlarga xos bo‘lgan sariq
rangga bo‘yalishi va temir (III)- xloridning spirtdagi 5% li eritmasidan ta’sir ettirilganda
flavonoidlarga xos bo‘lgan yashil rang hosil bo‘ldi.
Spirtli eritmaning tarkibida vitaminlar borligini aniqlash uchun eritmaga qizil
qon tuzining to‘yingan va temir (III)-xloridning 1,0 % li eritmalaridan qo‘shib
chayqatilganda, suyuqlik ko‘k ranga bo‘yalishi, ekstraktiv moddalar tarkibida askorbin
kislota borligini bildiradi.
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Bundan tashqari 0,01% li metilen ko‘ki va 10 % li natriy bikorbanat eritmasidan
quyib qizdirilganda suyuqlikni rangsizlanishi, ekstrakt tarkibida Υ-lakton 2,3-degidroL-gulon kislota, yani C vitamini borligi ma’lum bo‘ldi.
Ta’kidlash joizki, o’simlik tarkibidagi kul elementlari ichida ko`proq Ca,
Mg, Fe mavjud ekan. Shu bilan birga yashil massasi tarkibida 5-6 % gacha Ca va 3-3,5 %
gacha magniy mavjudligi aniqlandi.
O’simlikning yashil va tuganagining ekstraktiv moddalari tarkibida organik
kislotalardan limon kislotasi mavjudligini sifat reaksiyasi orqali aniqlandi. Buning
uchun ikkita probirkalarga gaz chiqish trubkasi o’rnatildi va ularga 10 tomchidan
sul’fat kislota tomizib, probirkalar qizdirildi. Aloxida ikkita probirkalar olinib biriga
bariy gidroksid eritmasidan tomizildi, ikkinchi probirkaga ikki tomchi iodning kaliy
iodiddagi eritmasidan tomizildi va rangsizlantirish uchun 10 % li natriy gidroksid
eritmasidan qo’shildi. Qizdirilayotga birinchi probirkadan gaz chiqish boshlanishi
zaxoti, trubkasini bariy gidroksid eritmasi mavjud probirkaga tushirilganda, eritma
rangsizlandi. So’ngra, gaz chiqish nayini ikkinchi probirkaga tushirildi. Ikkinchi
probirkada o’ziga xos xidli och sariq cho’kma hosil bo’ldi. Ikkinchi probirkani qizdirib
xuddi shunday tajriba o’tkazilganda yuqoridagidek xolat namoyon bo’ldi. Demak,
xaqiqatdan ham limon kislotasi mavjud ekan.
Limon kislotasi α-gidroksikislota xisoblanib, sul’fat kislota ishtirokida
qizdirilganda dekarboksillanish jarayoni ketib, natijada atsetonga aylanadi.
OH
HOOC  CH 2  C  CH 2  COOH
COOH

Ekstraktiv moddalarni qog‘oz xromatografiya usulida tekshirilganda ham
flavonoidlarga, gidroksikislotalarga hamda vitaminlarga xos bo‘lgan ma’lumotlar
olindi.
Demak, Helianthus tuberosus (topinambur) o’simligining tarkibi dorivor
moddalarga boy ekan.
Keyingi tajribalarimizni topinambur tuganagi tarkibidagi moddalarni ajratib
olishda gidroliz-ekstraksiya usulidan foydalanildi.
Adabiyotlardan ma’lumki, yer nok tuganagi tarkibida oqsillar, pektin,
aminokislotalar, organik va yog` kislotalar aniqlangan. Shular orasida pektinlar
yuqorida ko’rsatilgan moddalar orasida alohida o’rin tutadi.
Pektin moddalar tabiiy yuqorimolekulyar birimalar sinfiga mansub bo’lib, ular
tarkibida turli reaksion faol funksional guruxlar bo’ladi va ular bilan turli
poliomeranalogik reaksiyalar o’tkazish imkoniyati mavjuddir. Bunday reaksiyalar
asosida turli tabiiy dorivor moddalar xosil qilish mumkin.
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Shu nuqtai nazardan topinamur tuganagidan turli sharoitlarda gidrolizekstraksiya usulida pektin moddasi ajratib olinidi. Bu jarayon quyidagi bosqichlardan
iborat:
1. Topinamburni maydalash va keyingi jarayoniga tayyorlash;
2. Maydalangan mahsulotni 15-300 C yuvish (chang, loy va shakar moddalardan
qutilish), gidrolizga tayyorlash;
3. Efir moylari va boshqa moddalardan qutilish (spirt muhitiga 60-70oC xaroratda)
ekstraksiyalash;
4. Ekstraktni filtrlash va yana spirtda yuvish;
5. Gidroliz-ekstraksiyalash (turli sharoitlarda);
6. Ekstraktni sovutish, filtrlash va issiq distillangan suvda yuvish;
7. Ekstraktni fil’trlash, sovitish va ishqoriy muhit yordamida neytrallash;
8. Neytrallangan ekstraktni bug’latish va oz miqdordagi spirt bilan qayta ishlash;
9. Hosil bo’lgan siropni sentrifugalash orqali pektinni ajratib olish va doimiy
og’irlikka keltirish.
Yuqoridagi sxema bo’yicha ajratib olingan pektin moddalari – amorf poroshoklar
bo`lib, och sarg’ish rangdan to och jigarrang ranggacha, nordon tamli va tarkibida 5-7 %
namni saqlaydi (bo`kadi). Qizdirilganda suvda erishi kuzatildi va xar xil kolloid
eritmalar hosil qilindi.
Ajratib olingan pektin moddalari na’munalarining fizik-kimyoviy xossalari
titrometrik va viskozimetrik hamda boshqa usullarida o’rganildi.
Olingan natijalar quyidagi 3-jadvalda keltirilgan.
Yernok pektinining ba’zi-bir fizik kimyoviy xossalari
Gidromodul 1:3 va 1:7, harorat 60-700C, gidroliz vaqti 3 soat
3-jadval.
Miqdoriy tavsiflar
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Ko’rsatgichlar

Unum, %
Ozod karboksil guruhlari, % (Ko)
Efirlangan karboksil guruhi, % (Ke)
Efirlanish darajasi, % (λ)
Uronid tarkibi, %
Ekvivalent og’irligi
Harakteristik qovushqoqligi, dl/g
Molekulyar massasi, dal’ton

76

Ekstrogent
(HCl)

Ekstrogent
(H3PO4)

7,5–9,8
7,0– 10,0
8,8 – 7,5
52-69
68-75
433
0,7-1,6
12000-21000

6,6 – 8,4
9,0-11,25
11,0-12,6
55-64
70-80
388
0,8-1,9
20000-32000
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3-jadval natijalaridan ko’rinib turibdiki, ekstrogentning kislotaliligi ortib borishi
bilan pektin unumi ortib borgan, lekin molekulyar massasini kamayishiga olib kelgan,
shu bilan birgalikda efirlanish darajasi ham ortib borgan. Eritma muhiti kamayib
borishi bilan pektin tarkibidagi efirlangan karboksil guruhlarning miqdori ham ortib
borgan.
Adabiyotlarni tahlil qilinishi natijasida qator mualliflar tomonidan olma va
lavlagidan pektin moddasi olishdagi tadqiqotlarida ham ekstrogent muhitini kamayib
borgan sari pektin unumi ortib borgan. Bizning tadqiqotlarda ham ushbu dalillar
tasdiqlandi.
Shu bilan birga viskozimetrik usulda aniqlangan molekulyar massalari 12000
dan 32 000 dalton oralig‘ida bo‘ldi.
Tadqiqot natijalaridan ma’lum bo‘ldiki, kislota agressivligi va xaroratni ortishi
pektin moddasi molekulyar massasini kamayishiga, ya’ni glyukozid bog‘larini
uzilishiga (destruksiyani ortishiga) olib kelgan bo‘lishi mumkin.
Demak, topinamburdan pektin moddasi ajratib olishda ekstrogent turi va
konsentratsiyasi va optimal sharoitni tanlagan xolda kerakli unum, kerakli efirlangan
hamda molekulyar massali pektin moddalarini ajratib olish mumkin ekan.
Amaldagi TIF TN bo’yicha pektin moddalari 13 guruxda joylashgan. 130220
poziitsiya o’simliklarning soki va ekstraktlari, pektin moddalari, pektinatlar va
pektatlar pektin moddalariga taaluqli [6-9].
Pektin moddasi turli o’simliklarning mevalarida turli miqdorlarda va turli turli
tarkibda bo’ladi. Shuning uchun aloxida kod raqami berishni amalga oshirish uchun
topinambur pektinini sinflashni quyidgicha
taklif etamiz.
Topinambur tuganagidan olingan pektin moddalarini sinflash bo’yicha tavsiya
etilayotgan TIF TN raqamlari
TIF TN
raqamlari

Amaldagi TIF TN
bo’yicha kod raqami

TIF TN
raqami

Tavsiya
ТIF TN ko’d raqamlariИФ ТН
код рақамлари

130220

1302201000

130220

1302201001

References:
1. S.E.Harding at al. Molecular weight Determination of Polysaccarides. Biochem J.
1984, 219, p. 69-150.
2. Sandford P.A. at al. The Polysaccarides. Academic Press, New York, 1983, V.2, p.411490,
3. Рашидова С.Ш., Семенова Л.Н. и др. Пектин. Тенденчии наушных и прикладных
исследований. ХПС, 2000, №1, 3-12 с.
77

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

4. Шурутова. Уникальная лекарства в промыщленных объжмах.
http://www.polyprenolls.ru/.
5. Abdullayev Sh., Usmanova N., Ikramova M. Yer nok. Namangan, 2010. 100 b.
6. Асқаров И.Р, Каримқулов К.М. Таможeнная экспертиза и
классификачия товаров на основе химишеского состава Т. 2003. 192 с.
7. МГС-межгосударственный стандарт. ГОСТ 23452-79. М. 2003 г.
169 с.
8. Салихов С.А. ‚Товаршунослик‛. Дарслик. T: 2011, 345 бет.
9. ТН ВЭД РУз (Последняя версия) Т. 2012. 845 с.

78

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
01.00.00

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
1 Влияние деформачии на фототоки в p-n переходах
Гулямов А. Г, Усманов М.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
2 Разлишные действие инволючии на дифференчиальные уравнение второго
порядка с постоянными коэффичиентами
Эгамов Ж. А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3 Idempotent o’lchovlar simpleksini o’zini-o’ziga o’tkazadigan chiziqli operatorlarning
n=3 bo’lgan holda qo’zg’almas nuqtalari
Karimov M.M, X.M.........................................................................................................................
4 Ўнг томони номаълум ва коэффичиенти узулишга эга бфлган биринши тартибли
шизиқли оддий дифференчиал тенглама ушун бичадзе-самариский масаласи
Тиллабаева Г.И<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
5 Smartfonni biometrik autentifikatsiya qilish: xavfsizlik va qulayliligi.
Holmirzayev H. E, Temirov O. M<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6 Гельдер фазосида аралаш каср тартибли интеграл операторлар
Маматов Т.Ю<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
7 Поликристалл CdTe : In пленкаларда зарядланган нуқтавий нуқсонлар
электродиффузияси ва термомайдонли кфшиши
Полвонов Б.З, Насиров М.Х, Ахмаджонов М.Ф , Умаров А. О,Абдулазизов Б. Т<<.
8 Радионуклидлар ва экология
Маматкаримов О.О, Қфшқоров Ц.О, Юсупов Д.А,Адашалиев А.У<<<<<<<<...
9 Mustahkamlikning ba’zi muammolari, hamda nozik va yopishqoq halokatning klassik
mezonlari haqida
Salimov Sh.M<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
10 Периодишеские меры гиббса для антиферромагнитной модели поттса
Хакимов Р , Турсунова Н , Уктамалиева Д <<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
11 Natural darajali algebraik yig’indilarni hisoblash formulalarini keltirib chiqarish
Mamasaidova M.A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
КИМЖ ФАНЛАРИ
02.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL SCIENCES
12 Модификачия полиолефинов с металлосодержащими олигомерными
модификаторами
Бозорова Н. Х, Каримов М. У, Джалилов А.Т........................................................................

13 Helianthus tuberosus (topinambur) o`simligidan olinigan biologik faol moddalarni
kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash
79

3

10

14

20
26
32

40
47

51
56
61

66

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

Mamatqulova S.A , Dexqanov R.S, Abdullayev Sh.V, Abdullajanov O.A<<<<<<<
14 Иккиламши хомашжлар асосида таркибида азот, олтингугурт, фосфор сақлаган
коррозия ингибиторларининг агрессив муцитларда ст 20 металига таьсири
Нарзуллаев А.Х, Бекназаров Ц.С, Джалилов А.Т<<<<<<<<<<<<<<<<..
15 Янги турдаги кобалт фталочианин пигментини йфл белгиларини бфяшда
қфлланилиши.
Юсупов М. О, Бекназаров Х.С, Тиллаев А. Т, Джалилов А. Т<<<<<<<<<<<
16 Изушение влияния базальтовой фибры на механишеские свойства геополимера
Соттикулов Элжр Сотимбоевиш, Джалилов Абдулахат Тураповиш, <<<<<<<...
17 Обознашение по тнвэд тн некоторых плодов и овощей
Маматкулова СА, Дехканов Р. С, Ботировна Б. К, Абдуллаев Ш.В<<<<<<<<...
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCES
18 Шацар мфйловдор қфнғизи (coloptera, cerambycidae)ни фрганишга оид маълумотлар
Маърупов А.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19 Экиш муддaтлaри вa маъданли фғитлaр меъжрлaрининг кузги арпа навларининг
қишга шидамлигига таъсир
Яркулова З.Р<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
20 Систематишеский анализ фитонематод растений хара (chara fragilis) в южносурханском водохранилище
Рахматуллаев Б.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
21 Ток агроченозлари фитонематодаларининг фрганилишига доир
Бобокелдиева Л.А, Бобокелдиева Ш.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
22 Фарғона водийси нинашилари (insecta: odonata) нинг мавсумий фаоллигига оид
Зокирова М.С, Мфминов Б.А,<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
23 Выделение и колишественное определение β-экзотоксина в эффективных штаммах
bacillus thuringiensis
Халилов И.М , Кадирова Г. Х<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
24 Шимолий фарғона тупроқларида суаnоphyta бфлимининг таксономик тацлили
Хусанова О.Ғ, Камолиддинов М.И<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
25 Ош лавлагини тупроқнинг цажм массасига таъсири
Сулаймонов И, Одилов И, Норинов А, Расулов С<<<<<<<<<<<<<<<<
26 Одам қизил қон цужайралари коллоид-осмотик мувозанати бузилишига цужайра
ташқарисидаги глутатион моддасининг таъсири
Меланова Н.Р, Юлшиева С.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

80

70

77

82
89
94

102

110

115
120
125

129
136
140

145

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

27

28
29

30
31
32

33

34
35
36
37

TEXNIKA ФАНЛАРИ
05.00.00
ТЕХНИИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCES
Жин машинаси конструксиясини такомиллаштириш бфйиша фтказилган илмий
тақдиқот ишларини тацлили
Комилов Ш.Р, Мамадалиев Н.В, Саримсаков А.УМурадов Р.М <<<<<<<<<..
Namangan sharoitida zamonaviy qurilish muammolari.
Akramov X.M, Adashboyeva M.A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
Aholi yashash hududlaridagi chiqindilarni qayta ishlash asosida hudud ekologiya
holatini yaxshilash.
Akramov X.M, Murtozaeva I.U<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
Ижтимоий омилларнинг инсон маънавий камолотидаги фрни
Арзиматова И.М, Турсунов Б.М<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Соғлиқ ижтимоий воқелик сифатида (фалсафий тацлил)
Кфпалов С.У<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Суд-цуқуқ соцасида амалга оширилажтган ислоцотлар ва уларнинг цуқуқий
амалижтда қфлланилиши
Бабажанов С. Б<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...........................................
Маънавий қадрият ва анъналарнинг талабалар маънавиятини шакллантиришдаги
фрни
Бойзоқова У.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Иммануэл кант педагогикаси: ворислик ва янгиланиш
Исақова З.Р<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Шахс таълим-тарбия жаражнининг объекти ва предмети сифатида
Каримбоева С<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.....
Умар хайжм фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи
Шодиев Ж.Ж<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
Жамиятнинг иқтисодий тараққижтида табиат ва жамият фртасидаги коэволючия
муносабатларининг ацамияти
Абдуллаев А.Н<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...

151
157

160

165
170

175

180
186
193
197

204

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00
PHILOLOGICAL SCIENCES
38 Zamonaviy lingvistika va terminologiya haqidagi nazariy qarashlar
Kuldashova N.B<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 210
39 Миллий-маданий ассочиачиялар цосил бфлишининг лисоний ва нолисоний
81

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

40
41
42

43
44
45
46
47

омиллари
Тожибоев Б.Р<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
Perifrazaning nominativ xususiyatlari
Qodirova Z.Z<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
Алишер Навоий туюқлари
Қурбонов А <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Эжен Дабининг ‚Petit louis‛ романида лисоний тасвир воситаларининг
қфлланиши
Дадабоев С.М<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
Grammatikada tizimli hodisalar to'g'risida
Muminov MT, Xolmatova Z <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Дейксис прагматиканинг аспекти сифатида
Ишанжанова М. С<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Цозирги рус тилида замон лексик майдони
Каращук В.А, Кориева Н ............................................................................................................
Семантика и функчии фазовых глаголов в русском языке
Дедаханова М.М<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Ўткир Цошимовнинг иборалардан фойдаланиш мацорати
Намозова М.Р<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

48 Суцайлий шеъриятининг жанр хусиятлари
Болтабоева О.Ю<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
49 Семантишеское варьирование слова (на материале прилагательных со знашением
времени современного русского языка)
Худойбердиева М. З, Пулатова З.Т<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
50 Юсуф Хос Цожиб ‚қутадғу билиг‛ асаридаги цолат (ситуатив) реалиялар
таржимаси хусусида
Садиқов З.Я<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
51 Элементы семиотики в вузовском курсе теоретишеского языкознания
Ташпулатова М.О<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
52 Синтактик сатц бирликларида шакл ва мазмун муносабати
Усмонова Ц <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
53 Фразеологик бирликларнинг айрим лингвистик хусусиятлари
Юсуфжонова Ш.М<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
54 Лингвистишеские средства манипулирования в рекламной сфере
Хайитов Мамасоли Мамашариповиш<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
55 Худойберди тфхтабоев ижодини фқитишда интерфаол методларни қфллаш
Цамидова Муцайжхон Обидовна<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

215
221
225

230
234
240
245
253
259
263

267

275
281
286
290
293
298

56 Таржима ва асар бадиияти
Яркинова Б.Б<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 309
82

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

57
58

59
60
61
62

63
64

65

66
67
68

69

70

71

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00
PEDAGOGICAL SCIENCES
The main aims and objectives of teaching english to young learners
Akhmadjonova K.K, Tukhtayeva K.D, Sotimboyeva Y.S.........................................................
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining asarlarni badiiy tahlil qilish qobiliyatlarini
rivojlantirishning ayrim usullari va ahamiyati
Murodova K.Sh, Shaamirova Y.K<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Чет тилларини фқитишнинг самарали усуллари
Нуманов Ш.К<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.....
Факторы, влияющие на мотивачию студентов в обушении английского языка
Абдуллаев А. Х<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
Кимж дарсларини фтишда кейс – стади таълим технологиясидан фойдаланиш
Акбарова М. Т<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Игровые технологии как один из видов современных педагогишеских технологий,
формирующих навыки исследовательской деятельности ушащихся
Чжен Е. В<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Роль преподавателя в интерактивном обушении
Арзиева Д. Т <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
Шарли майдалагишларда ишлатиладиган пфлат шарларнинг тобланганлигига
таъсир қилувши омиллар
Бултаков З.Т<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Methodical recommendations for teaching language mean expressing adverbial
modifier of cause in english
Isroilova D.I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
Таълим жаражнида электрон таълим ва ананавий таълимнинг интеграчияси
Қулматова Б. А, Буранова Д. А, Аъзамжонов К.О<<<<<<<<<<<<<<<<
Stages and methods of teaching a second foreign language
Mamatova N.A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Development of communicative skills trhough different methods in teaching the subject
of ‚english in medicine‛
Matveeva I. A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .
Имконияти шекланган болаларни жамиятга мослаштиришда ижтимоий хизмат
кфрсатишнинг фзига хос хусусиятлари
Ташаев Л.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
Формулировка сочиального интеллекта как профессионально важного кашества
педагога
Маматханова Н.Т<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
Инглиз тилини муцимлиги ва унинг фрни
Пфлатова Ў.С<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
83

315

321
326
333
329

346
351

355

361
366
374

379

385

390
397

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

72 Деривачионные возможности узбекского и английского языков в системе
образных топонимов
Курбонов Н. Б, Ташланова Н. Д<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
73 Электрон ишши дафтар талабалар мустақил ишини ташкил этиш
самарадорлигини ошириш
воситаси сифатида
Тураев У. Я<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
74 Genderning ingliz tilini chet til sifatida o'rganish jarayonida erishilgan yutuqlarga ta'siri
Hamdamova S.O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
75 Инглиз тилини фқитишда интерактив усулларидан фойдаланиш ушун замонавий
талаблар.
Эргашева Ю.О<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
76 Немис тили дарсларида миллатлараро толерантликни шакллантириш
Якуббаев М.М<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
77 Олий таълим соцасида коррупчиявий хавф-хатарларнинг назарий тавсифи
Кфшқаров З.Қ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
78 Математик таълимда рақамли иқтисодижт
Нажмиддинова Ц.Ж<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
79 Компьютер графикаси асосида муцандислик графикаси фанларини фқитишда
хорижий тажрибаларнинг фрни
Дилшодбеков Ш.Д<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
80 Оила ва мактаб цамкорлигини таъминлашнинг интегратив модели
Иноқов Қ Қ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
19.00.00
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
81 Роль авторитета лишности при формировании духовно-нравственных кашеств
будущих врашей.
Ахмедова Н.Д<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
22.00.00
SOCIOLOGICAL SCIENCES
82 К вопросу о сочиальном институте «семья» в республике узбекистан и его роли в
обществе
Акрамова Э.И<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
83 Жисмоний маданият ва спорт сочиологик категория сифатида.
Мадаминов Б.Ш<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

84

400

409
415

419
424
430
440

445
450

460

465
468

